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ABSTRAKT
Qëllimi i hulumtimit është kryesisht të shfaqë dobishmërinë e tregtisë së lirë edhe nga
perspektiva e vendeve të vogla, apo ku edhe këto vende të vogla kanë ekonomi të vogël sikur
se rasti me Kosovën. Hulumtimi do të përcillet nga të dhënat sekondare, duke marrë parasysh
seriozitetin e çështjes marrim si bazë vetëm deklarimet dhe vendimet nga institucione të
akredituara shtetërore. Përmes korrelacionit me SPSS do të i përpunojmë të dhënat e
hulumtuara, në këto të dhëna do të merr marrin pjesë bilancet tregtare të shteteve, GDP e tyre
ndër vite, ndryshimet në nivelin e papunësisë, kapacitetet prodhuese. Rezultatet pritet të shfaqin
përparësitë e Kosovës ndaj shteteve tjera nëse Kosova fillon të shfrytëzoj kapacitetet e sajë, po
ashtu të dinë të menaxhojë lëndën e parë nga vendet tjera.

Fjalët Kyçe: Ekonomia e Lirë, Barrierat, Politika në tregti, Bilancet Tregtare
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1. HYRJE
Lehtësimi i tregtisë kërkon përpjekje të qëndrueshme dhe të koordinuara të aktorëve publikë
dhe privatë për të identifikuar pengesat në tregti dhe për të zbatuar masa konkrete që çojnë në
procese dhe procedura më efikase të lidhura me tregtinë. Një parakusht për këtë është një dialog
i vazhdueshëm midis palëve të interesuara private dhe publike përmes funksionimit të
konsultimeve dhe partneritetit publik-privat.
Përkundër këtij sfondi, komponenti horizontal do të nxisë dialogun e sektorit publik-privat për
lehtësimin e tregtisë në CEFTA. Linja e kuqe e këtij komponenti është të shkaktojë një
zhvendosje të mendjes nga kontrolli i tregtisë në lehtësimin e tregtisë.
Aktivitetet e propozuara nën komponentin horizontal do të jenë të hapura për sektorin privat
(të gjithë operatorët dhe sektorët përkatës) dhe autoritetet publike përkatëse; kurdo që të jetë e
mundur, do të përfshihen institucione përkatëse arsimore dhe trajnuese. Dy fushat kryesore të
aktiviteteve do të zbatohen:
1) Trajnime të përgjithshme për aktorët publikë dhe privatë për adresimin dhe eliminimin e
masave jo tarifore (NTM)
2) Identifikimi i nevojave të sektorit privat të zinxhirëve të furnizimit të zgjedhura përmes
proceseve të konsultimit
•

Modeli i Gravitetit në Çështjet e Madhësisë

•

Përdorimi i Modelit të Gravitetit për Anomali

•

Pengesat ndaj Tregtisë: Distanca, Barrierat dhe Kufijtë

•

Ndryshimet në Modelit të Tregtisë në Botë

•

Çka Tregtojnë Firmat

•

Shërbimet nga të Kontraktuarit

•

Aplikimi i Rregulloreve të Vjetra

•

Çka fitojmë nga largimi i barrierave

•

Përparësitë nga tregtia e lirë

•

Mundësitë përfituese nga tregjet e huaja
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES

Një marrëdhënie teorike është zhvilluar për mënyrat e hyrjes ndërkombëtare që bazohet në
karakteristikat e paparashikuara të kërkesave për burime dhe faktorët e kontrollit organizativ.
Ky model sugjeron që mënyra të ndryshme hyrëse kanë rezultate të ndryshme të performancës
bazuar në kërkesat e burimeve të tyre dhe kërkesave të kontrollit organizativ. Modeli teorik,
megjithëse është zhvilluar duke përdorur qasjen teorike eklektike, bazohet kryesisht në
koncepte dhe marrëdhënie të përcaktuara më parë në teorinë e kontigjencës. Hipotezat e këtij
hulumtimi sugjerojnë që ndërmarrjet e reja duhet të tejkalojnë sipërmarrjet e përbashkëta dhe
ndërmarrjet e përbashkëta duhet të tejkalojnë blerjet. Një test empirik duke përdorur një mostër
prej 321 firmash japoneze që hyjnë në tregun e Amerikës së Veriut sigurojnë prova
mbështetëse, (Woodcock, 1994).
Qëllimi i këtij studimi ishte të hulumtojë marrëdhëniet midis formave specifike të rrezikut
politik dhe aktiviteteve politike të përdorura nga firmat për të menaxhuar këto rreziqe.
Rezultatet e gjetura këtu japin prova empirike për idenë se lloji i veprimtarisë politike të
ndërmarrë nga firmat do të ndryshojë në varësi të formës së kërcënimit politik me të cilin
përballen, (Kejllor, 2005).
Gjysma e parë e punimit përmban një përmbledhje të gjerë dhe, në mënyrë të pashmangshme
të kompresuar, të provave empirike mbi integrimin ndërkufitar të tregjeve të llojeve të
ndryshme: për produkte, si përmes tregtisë ashtu edhe me investimet e huaja direkte (FDI),
kapitalit, punës, etj. Gjysma e dytë e këtij punimi diskuton gjetjen empirike të gjysmëglobalizimit për strategjinë e biznesit ndërkombëtar. Provat empirike të rishikuara sugjerojnë
se mund të jetë e preferueshme të merrni një perspektivë më të matur, historikisht të
vetëdijshme për integrimin ndërkufitar, në vend që shpesh të njoftoni ndryshime në drejtimin
ose shpejtësinë e tij. Diagnostikimi i gjysmë-globalizimit bën më shumë sesa të sigurojë një
kornizë relativisht të qëndrueshme referimi për të menduar rreth mjedisit të operacioneve
ndërkufitare. gjysmë-globalizimit gjithashtu i kushton vëmendje rolit kritik që specifikimi i
vendndodhjes luan në perspektivën e përmbajtjes dalluese për strategjinë e biznesit
ndërkombëtar në lidhje me biznesin kryesor dhe strategjinë e korporatave, (Vernon, 2015).
Autori paraqet prova që mbështesin mendimin se afërsia dhe lidhjet gjuhësore / koloniale të
zakonshme janë më të rëndësishme për produktet e diferencuara sesa për produktet që tregtohen
në shkëmbime të organizuara në përputhjen e blerësve dhe shitësve ndërkombëtarë, dhe se
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pengesat e kërkimit në tregti janë më të larta për diferencuar sesa për produktet homogjene.
Gjithashtu diskutohen shpjegime alternative për gjetjet, (Rauch, 1999).
Hulumtimi pajtojnë teorinë e tregtisë me sjelljen e eksportit të nivelit të produkteve, duke e
shtrirë modelin Rikardian për të akomoduar shumë vende, barrierat gjeografike dhe
konkurrencën e papërsosur. Modeli ynë kap fakte themelore cilësore për produktet në EU.: (i)
shpërndarjen e produktivitetit, (ii) produktivitetin më të lartë midis eksportuesve, (iii)
fraksionin e vogël që eksporton, (iv) fraksionin e vogël të fituar nga eksportet midis produkteve
eksportuese, dhe (v) avantazhi i madhësisë së eksportuesve. Përshtatja e modelit në tregtinë
dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe 46 partnerëve kryesorë tregtarë, ne shqyrtojmë
ndikimin e globalizimit dhe vlerësimit të dollarit në produktivitet, hyrjen dhe daljen e
produkteve dhe qarkullimin e punës në prodhimin e EU, (Bernard, 2003).
Që nga mesi i viteve 1990, studiuesit kanë përdorur mikro të dhëna për të studiuar prodhimin
dhe tregtinë e vendeve në nivelin e firmës dhe kanë zbuluar që firmat eksportuese ndryshojnë
dukshëm nga firmat që i shërbejnë vetëm tregut të brendshëm. Në të gjithë një gamë të gjerë
vendesh dhe industri, firmat eksportuese janë treguar të jenë më të mëdha, më produktive, me
aftësi dhe kapital intensiv, dhe të paguajnë paga më të larta se firmat që nuk janë kompani
transportuese. Këto ndryshime ekzistojnë edhe përpara se eksporti të fillojë dhe të ketë pasoja
të rëndësishme për vlerësimin e përfitimeve nga tregtia dhe shpërndarjen e tyre nëpër faktorë
të prodhimit. Studimi i ri empirik sfidon modelet tradicionale të tregtisë ndërkombëtare dhe, si
rezultat, fokusi i fushës së tregtisë ndërkombëtare është zhvendosur nga vendet dhe industritë
drejt firmave dhe produkteve. Të dhënat e tregtisë në EU kohët e fundit në dispozicion të
transaksioneve zbulojnë fakte të reja të stilizuara në lidhje me pjesëmarrjen e firmave në tregjet
ndërkombëtare, dhe teoritë e fundit të tregtisë ndërkombëtare që përfshijnë sjelljen e firmave
heterogjene kanë bërë përparim thelbësor në shpjegimin e modeleve të tregtisë dhe rritjes së
produktivitetit, (Redding, 2007).
Ne tregojmë se efekti i zvogëlimit të kostove të huaja të investimeve direkte varet nga
karakteristikat e vendit dhe kostot e tregtisë siç parashikohet nga modeli Markusen. Kur vendet
ndryshojnë në pasuri të faktorëve relativë dhe kostot e tregtisë janë të ulëta, liberalizimi i
investimeve stimulon eksportet, ndërsa kur vendet janë të ngjashme për sa i përket pasurive
dhe madhësisë së faktorit relativ, dhe kostot e tregtisë janë mesatare deri të larta, liberalizimi i
investimeve zvogëlon eksportet, (From. 1978).
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2.1 Studimet që e Tregojnë për Shtet e Vogla në Ekonominë Ndërkombëtare

Literatura për demokratizimin dhe mbijetesën autoritare ka studiuar me të drejtë rolin që luajnë
forcat e jashtme në procese të tilla. Këta aktorë të jashtëm dhe kufizime strukturore thuhet se
janë veçanërisht thelbësore kur kemi të bëjmë me shtete të vogla dhe të dobëta autoritare. Edhe
pse kjo literaturë pranon se shtetet e vogla nuk janë plotësisht të pafuqishme kur përballen me
forcat e jashtme homogjene, është bërë pak përpjekje për të rafinuar dhe saktësuar rolin që ata
luajnë dhe veprimet që ata ndërmarrin për të përfshirë presione ndërkombëtare të
demokratizimit. Ky punim adreson këtë fenomen duke përdorur qasjen e inkuadrimit dhe
konceptin e "ekstraversionit" për të analizuar procesin me të cilin shtetet e dobëta autoritare si
Kosova tërheqin dhe ndryshojnë përfaqësimet që fuqitë perëndimore mbajnë rreth tyre. Këto
përfaqësime ofrojnë një lente specifike përmes së cilës qeveritë dhe ekspertët perëndimorë
shikojnë dinamikën politike në vendet në zhvillim dhe përfundimisht formojnë politika ndaj
këtyre vendeve. Ky punim analizon se si dy regjime të vogla autoritare ballkanike kanë
miratuar një seri shfaqjesh siç janë arrestimet e supozuar të "islamistëve", "kryekomandantëve"
dhe "kërcënimeve subversive" të tjera transnacionale, duke i përshtatur kështu politikat e tyre
të brendshme dhe të jashtme në mënyra që mund të rezonojnë me diskurset ndërkombëtare
hegjemonie, duke kërkuar të marrin ose më shumë mbështetje nga shtetet perëndimore ose të
ulin presionin e tyre të demokratizimit, (Jourde, 2007).
Qëllimi i këtij neni është të argumentojë bashkësinë themelore të këtyre literaturave dhe në
këtë mënyrë të fillojë një lëvizje drejt një nën-disipline më koherente me teori më të
qëndrueshme të shteteve të vogla. Në këtë pjesë hyrëse, unë do ta bëj këtë duke vendosur së
pari studime të shtetit të vogël në kontekstin e tij aktual dhe duke paraqitur argumentin tim të
përgjithshëm në lidhje me një konceptim të ciklit jetësor të shteteve të vogla. Në pjesën tjetër,
shqyrtohet shkurtimisht konceptin e gjendjes së vogël në përdorimin e tij tipik dhe arsyetimin
themelor. Nga atje, kaloj në një shpjegim më të hollësishëm se si një konceptim i ciklit jetësor
mund të konsolidohet dhe lidhë së bashku fijet e ndryshme të teorive ekzistuese. Kjo çon në
një seksion empirik që anketon procesin e cikleve të jetës më të vogël në një rrjedhë të madhe
historike që nga lashtësia. Artikulli mbyllet me një përmbledhje teorike përfundimtare dhe një
hipotezë të sugjeruar gjithëpërfshirëse për të lidhur fazat e ciklit. Atëherë, ku studimet e shtetit
të vogël gjenden në momentin aktual? Me sa duket, jo plotësisht në ballë të punëve botërore.
Deri më sot, shumë çështje të së kaluarës së fundit duken të vjetruara. Gjatë periudhave të gjera
të shekullit XX, siguria dhe ekzistenca, (Knudsen, 2002).
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Sondazhi tregon interesin shekullor evropian për rolin e shteteve të vogla, pothuajse të
injoruara në literaturën e fundit për shtetet e vogla. Tregohet se përpjekjet e shumta për të
përcaktuar një shtet të vogël kanë qenë ekskluzivisht të shqetësuar për përcaktimin e një
ndryshore të pavarur ndaj neglizhencës së një ndryshoreje të varur, d.m.th. sjellja e shteteve të
vogla. Diskutohen studimet mbi politikën e sigurisë së shteteve të vogla dhe marrëdhëniet e
tyre të jashtme ekonomike. Metodat e tjera për studimin e shteteve të vogla në marrëdhëniet
ndërkombëtare janë analizuar, përfshirë përpjekje të ndryshme sasiore. Në përfundim,
sugjerohen disa alternativa për hulumtime të mëtutjeshme, (Amstrup, 1976).
Dituria e marrë në marrëdhëniet ndërkombëtare sugjeron që ne mund të japim më së miri për
politikat e jashtme të shteteve të vogla duke ekzaminuar faktorët strukturorë / sistemikë dhe jo
të nivelit të brendshëm. Ky artikull sfidon këtë konsensus studimor. Shpërndarja e fuqisë dhe
ekuilibri i kërcënimit ndikojnë në formimin institucional të vendit dhe ndryshimin në shtetet
në zhvillim. Sidoqoftë, strategjitë pasuese ushtarake të këtyre shteteve të dobëta ka të ngjarë të
pasqyrojnë zgjedhje të tilla institucionale vendase në një numër mënyrash të rëndësishme dhe
të parashikueshme. Artikulli teston këtë argument kundër ndryshimit të regjimit të brendshëm
të EU para-1900 dhe politikës së jashtme të sigurisë. Dëshmitë historike sugjerojnë se ndërsa
parakushtet ndërkombëtare ishin të lidhura në mënyrë kritike me reformën kushtetuese,
strukturat institucionale dhe rregullat e presidencializmit demokratik ndikuan si në kohën dhe
përmbajtjen e strategjive ushtarake amerikane në periudhat e mëvonshme. Studimi i rastit në
EU siguron një spektakël për të spekuluar kontekstin ndërkombëtar të demokratizimit në
Evropën Lindore dhe pasojat e politikës së jashtme afatgjatë të kësaj zgjedhje të regjimit të
brendshëm, (Elman, 1995).

2.2 Studimet që Tregojnë për Shtetet e Mëdha në Ekonominë Ndërkombëtare

Gjëja befasuese për të drejtën ndërkombëtare është që kombet ndonjëherë i binden rreptësive
të tij ose kryejnë mandatet e tij. Ky vëzhgim është bërë për të mos regjistruar optimizëm se
gota gjysmë e zbrazët është gjithashtu gjysmë e mbushur, por për të tërhequr vëmendjen ndaj
një fenomeni shtatzënë: që shumica e shteteve respektojnë rregulla sistematike pjesën më të
madhe të kohës në marrëdhëniet e tyre me shtetet e tjera. Se ata duhet ta bëjnë këtë është shumë
më interesante sesa, të themi, fakti që zakonisht qytetarët u binden ligjeve të kombit të tyre,
sepse sistemi ndërkombëtar është i organizuar në mënyrë vullnetare, i mbështetur nga kaq pak
5

autoritet shtrëngues. Ky sistem i rregulluar i pa detyruar mund t'i detyrojë shtetet të pohojnë,
nëse jo gjithmonë për të manifestuar, një nivel të konsiderueshëm të pajtueshmërisë ditore,
madje, në raste, kur kjo nuk është në interesin e tyre afatshkurtër. Elementi i paradoksit tërheq
vëmendjen tonë dhe na sfidon ta hetojmë atë, mbase me shpresën për të zbuluar një teori që
mund të ndriçojë më në përgjithësi shfaqjen e pajtueshmërisë normative vullnetare dhe madje
të japë një recetë për forcimin e aspekteve të rendit botëror, (Franck, 1988).
Sistemet e dialogut kanë tërhequr gjithnjë e më shumë vëmendje. Përparimet e fundit në
sistemet e dialogut janë kontribuar në masë të madhe nga teknikat e mësimit të thellë, të cilat
janë përdorur për të përmirësuar një gamë të gjerë të aplikacioneve të mëdha të të dhënave si
vizioni i kompjuterit, përpunimi i gjuhës natyrore dhe sistemet rekomanduese. Për sistemet e
dialogut, mësimi i thellë mund të shfrytëzojë një sasi të madhe të të dhënave për të mësuar
përfaqësime domethënëse të tipareve dhe strategjive të gjenerimit të përgjigjes, ndërsa kërkon
një sasi minimale të përpunimit të duarve. Në këtë artikull, autori jep një përmbledhje të këtyre
përparimeve të fundit në sistemet e dialogut nga këndvështrime të ndryshme dhe diskutojmë
disa drejtime të mundshme kërkimore. Në veçanti, zakonisht ndajmë sistemet ekzistuese të
dialogut në modele të orientuara nga detyra dhe jo-detyra, pastaj detajojmë sesi teknikat e
mësimit të thellë i ndihmojnë ata me algoritme përfaqësuese dhe në fund diskutojmë disa
drejtime tërheqëse kërkimore që mund të sjellin hulumtimin e sistemit të dialogut në një kufi
të ri, (Chen, 2017).
Anëtarët e Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA) tradicionalisht kanë qenë 'Evropianë
hezitues' që preferuan të qëndrojnë jashtë Komunitetit Evropian (KE), përkundër varësisë së
tyre të lartë ekonomike. Ky artikull analizon negociatat EC-EFTA 1989-93 për krijimin e një
Zona Ekonomike Evropiane (EEA). Ai sugjeron një shpjegim të mundshëm për pyetjen
marramendëse se pse shumica e vendeve të EFTA-së kanë aplikuar për anëtarësim të plotë në
KE në një kohë kur Komuniteti u ka ofruar atyre pjesëmarrje në tregun e saj të brendshëm në
formën e EEA dhe pa barrën politike të Traktati i Mastrihtit. Në nxjerrjen në pah të faktorëve
të pasigurisë që karakterizuan procesin kompleks të negociatave, artikulli tregon se rezultati i
EEA përfshinte një humbje të konsiderueshme të "sovranitetit operacional" për vendet e EFTAs, pa u ofruar atyre mundësi "të zërit" të kënaqshme. Duke shtuar frikën ekonomike nga
përjashtimi, kjo zhgënjim ka të ngjarë të ketë kontribuar në ndryshimin e politikave të tyre në
favor të anëtarësimit në KE, (Gstohl, 1994).
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Zgjerimi i pestë i BE-së ka kërkuar rregullime të ndryshme në kornizën pan-evropiane të
tregtisë dhe integrimit. Ky artikull diskuton mënyrat në të cilat Marrëveshja e Tregtisë së Lirë
të Evropës Qendrore (CEFTA) është prekur nga ky proces. Cili ishte roli i CEFTA-s në
procesin e para-pranimit në BE? Si ndikoi në zvogëlimin e CEFTA-së rregullimet tregtare
midis BE-së së zgjeruar dhe anëtarëve të tjerë të CEFTA-s? Po ashtu, sa realiste është ideja që
fundi i rolit të CEFTA-s në Evropën qendrore mund të jetë një prelud i rigjallërimit të tij si një
mjet për multilateralizimin e marrëveshjeve tregtare në mjedisin e Evropës Jug-Lindore,
(Dangerfield, 2006).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Problemi i hulumtimit është që të arrijë të ofroj bindjen se edhe shtetet e vogla arrin të përfitojnë
nga ekonomia e lirë, janë sipas, për ta dëshmuar një gjë të tillë kemi marrë edhe një rast studimit
ku dhe do të bëhet vërtetimi i hipotezës me SPSS.
Problemi me të cilin hulumtimi merret është qarkullojnë informacione sepse Kosova si vend i
vogël nuk ka përfitime strategjike në ekonominë e saj duke u bërë pjesë e tregtisë së lirë, por
këto mund të mbesin vetëm fjalë, kurse hulumtimi do ta dëshmoj të kundërtën me shembuj
real. Problemi është shqyrtuar edhe nga shkencëtarë të ndryshëm të ekonomisë, që tregojnë se
vendet e vogla e rrisin ekonominë e tyre duke e furnizuar një treg të madh, ose të themi ndryshe
shumë fish më të madh se sa është vetë. Në rastin e Kosovës kemi më shumë komplikime në
këtë situatë, duke marrë parasysh edhe ndërhyrjet politike që kanë ndodh në vend.

Pasi që shtjelluam rëndësinë e kësaj doktrine, apo rendësin e saj mund ta kemi thuajse në çdo
diskutim në media që ka të bëjë me ekonominë, atëherë parashtrojmë pyetjet hulumtuese në
lidhje me rastin e studimit:
•

Cilat janë bilancet tregtarë mes shteteve të CEFTA?

•

Cilat nga shtetet në CEFTA kryesojnë me GDP?

•

Në cilat nga këto vende është paga e fuqisë punëtore më e lirë?

•

Cilat do të jenë përfitimet e Kosovës nëse do të filloj të mbuloj tregun e saj dhe atë të
CEFTA?

Të gjitha këto për ta mbështetur hipotezën e hulumtimit:
H0: Më shumë përfitojnë nga marrëveshjet për tregti të lirë vendet me ekonomi më të madhe,
ndaj atyre me ekonomi më të vogël.
H1: Më shumë përfitojnë nga marrëveshjet për tregti të lirë vendet me ekonomi vogël ndaj
atyre me ekonomi më të madhe.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë hulumtim është përdorur metodologjia e mbledhjes së të dhënave sekondare.
Gjatë shqyrtimit dhe analizimit të dhënave sekondare kryesisht nga adresa zyrtare e
marrëveshjes CEFATA, hulumtimet shkencore dhe publikime nga institucione shtetërore, nga
të cila është kryer mbledhja e informacioneve relevante me kujdes të veçantë për trajtimin e
temës se si vendet e më të vogla përfitojnë më shumë në ekonomi të lirë sesa vendet e mëdha.
Të dhënët janë cilësore ku përmes të cilave është avancuar hulumtimi në aspektin shkencor,
duke përdorur platformën SPSS për të prezantuar të arriturat për mes Korrelacionit. Të dhënave
i është kryer analiza e veçantë, duke ja mundësuar një hapësirë më të qartë rezultateve, të cilat
pasqyrojnë të gjeturat në aspektin shkencor.
Të dhënat janë sekondare duke u siguruar nëpërmjet shfrytëzimit të bibliotekave elektronike
dhe nëpërmjet burimeve të tjera të internetit si dhe raporteve të institucioneve të rëndësishme
ndërkombëtare. Të gjitha hulumtimet shkencore janë cituar sipas modelit APA, model i cili e
kanalizon burimin e të dhënave, sipas standardeve të pranuara për hulumtim.
Analiza e të dhënave është përdorur më shumë për të shpjeguar në aspektin teorik se çka është
analizuar rreth temës, atje janë analizuar dikastere të ndryshme relevante në temën e hulumtuar.
Kurse metodologjia e prezantimit të dhënave është në trajtën përshkruese, përmes
definicioneve, formave eksploratore, dhe shembjeve praktik.
Në rezultate përshkrimet janë përdorur duke promovuar informacionet konkrete dhe për të
zhvilluar pikat mbështesë të hulumtimit, përmes trajtave të numrave të cilat pasqyrojnë
hipotezën në mënyre numerike.
Në rezultate definicionet janë përdorur për të treguar se çfarë kuptimi kanë të arriturat e
hulumtimit, duke definuar kualitetet, trajtat dhe karakteristikat që e bëjnë një ide të dalluar nga
të tjerat.
Në rezultate eksploratorët janë përdorur për ta mbështetur hipotezën e hulumtimit, duke dhëne
arsye, kauza, sekuenca dhe qëllimet shtesë, për te shfaqur efektin e fakteve dhe ngjarjeve që
kanë ndodhur.
Në rezultate kamë përdorur shembuj praktikë, për të demonstruar pikat që janë ilustruar përmes
deklaratës së hipotezës. Kjo metodologji shërbej për të qartësuar se si vendet më të vogla
përfitojnë nga marrëveshjet që mundësojnë tregtinë e lirë, në mënyre më të mirëfilltë dhe
shkencore.
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5. REULTATET
Në vitin 2008, bota si një e tërësi prodhoi mallra dhe shërbime me vlerë rreth 50 trilion dollarë
me çmime aktuale. Nga kjo gjithsej, më shumë se 30% u shitën përtej kufijve kombëtarë:
Tregtia botërore e mallrave dhe shërbimeve tejkaloi 16 trilion dollarë. Kjo është një tërësi
eksporti dhe importi.
Do të analizojmë pse vendet u shesin shumë nga ato që prodhojnë vendeve të tjera dhe pse
blejnë shumë nga ato që konsumojnë nga vendet e tjera?
Shqyrtojmë se përfitimet dhe kostot e tregtisë ndërkombëtare dhe motivimet dhe efektet e
politikave qeveritare kufizojnë ose inkurajojnë tregtinë. Një marrëdhënie empirike e njohur si
modeli i gravitetit ndihmon për të kuptuar vlerën e tregtisë midis çdo palë vendesh dhe
gjithashtu hedh dritë mbi pengesat që vazhdojnë të kufizojnë tregtinë ndërkombëtare edhe në
ekonominë e sotme globale.
Do t'i drejtohemi strukturës në ndryshim të tregtisë botërore. Siç do ta shohim, dekadat e fundit
janë shënuar me një rritje të madhe të pjesës së prodhimit botëror që është shitur
ndërkombëtarisht, nga një zhvendosje në qendrën e gravitetit ekonomik në botë drejt Azisë,
dhe nga ndryshime të mëdha në llojet e mallrave që bëjnë atë tregti.

Nga ky kjo analizë do të keni mundësi të:
•

Përshkruani se si varet vlera e tregtisë në mes të dy vendeve, nga madhësia e ekonomive
e vendeve dhe arsyet e asaj marrëdhënieje.

•

Diskutoni se si distanca dhe kufijtë zvogëlojnë tregtinë.

•

Përshkruani se si ka ndryshuar pjesa e prodhimit ndërkombëtar që tregtohet me kalimin
e kohës dhe pse ka pasur dy epokë të globalizmit.

•

Shpjegoni se si ka ndryshuar përzierja e mallrave dhe shërbimeve që tregtohen
ndërkombëtarisht me kalimin e kohës.

5.0.1 Modeli i Gravitetit në Çështjet e Madhësisë
Tre nga 15 partnerët më të mirë tregtarë të SHBA janë kombet evropiane: Gjermania, Mbretëria
e Bashkuar dhe Franca.
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•

Pse Shtetet e Bashkuara tregtojnë më shumë me këto tre vende evropiane sesa me të
tjerët?

Përgjigja është se këto janë tre ekonomitë më të mëdha evropiane. D.m.th., ato kanë vlerat më
të larta të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB), i cili mat vlerën totale të gjitha mallrave dhe
shërbimeve të prodhuara në një ekonomi. Ekziston një marrëdhënie e fortë empirike midis
madhësisë së ekonomisë së një vendi, vëllimit të importeve dhe eksporteve të tij.
Duke parë tregtinë botërore si një e tërësi, ekonomistët kanë zbuluar se një ekuacion i formës
së mëposhtme parashikon vëllimin e tregtisë në mes të dy vendeve në mënyrë të saktë.
Tij = A * Yi * Yj / Dij -Ekuacioni = (2-1)
Kur A është një term i vazhdueshëm si vlera e tregtisë midis vendit i dhe vendit j, është PBB e
vendit, dhe është distanca midis dy vendeve. Kjo do të thotë, vlera e tregtisë midis dy vendeve
është proporcionale, me fjalë të tjera, të barabarta, me produktin e PBB-ve mes të dy vendeve,
kjo barazi zvogëlohet me distancën midis dy vendeve.
Një ekuacion i tillë (2-1) njihet si një model graviteti i tregtisë botërore. Arsyeja e emrit është
analogjia me ligjin e gravitetit të Njutonit: Ashtu si tërheqja gravitacionale midis çdo dy objekti
është në përpjesëtim me produktin e masave të tyre dhe zvogëlohet me distancën, tregtia midis
çdo dy vendeve është e barabarta, proporcionale me produkti i PBB-ve të tyre dhe kjo barazi
zvogëlohet me distancën. Ekonomistët shpesh vlerësojnë një model të gravitetit disi më të
përgjithshëm të formës vijuese:
Tij = A * Yai * Ybj / Dcij

-Ekuacioni =(2-2)

Ky ekuacion thotë se tre gjërat që përcaktojnë vëllimin e tregtisë midis dy vendeve janë:
•

Madhësia e PBB-së të dy vendeve

•

Distanca në mes vendeve

•

Tregtia proporcionale

a

b

c

Në vend që të funksionoj ky ekuacion c duhet të jetë barabartë me 1
•

Si funksionon modeli i gravitetit?

Në përgjithësi, ekonomitë e mëdha kanë tendencë të shpenzojnë shuma të mëdha për importet
sepse ato kanë të ardhura të mëdha. Ata gjithashtu kanë tendencë të tërheqin aksione të mëdha
të shpenzimeve të vendeve të tjera sepse prodhojnë një gamë të gjerë produktesh. Pra, gjëra të
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tjera të barabarta, tregtia midis çdo dy ekonomie është më e madhe, aq më e madhe është sa
rritet ekonomia.
•

Cilat gjëra të tjera nuk janë të barabarta?

Siç kemi vërejtur tashmë, në praktikë vendet kalojnë shumë ose pjesën më të madhe të
ardhurave të tyre në shtëpi. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian secila përbëjnë rreth
25% të PBB-së së botës, por secila tërheq vetëm rreth 2% të shpenzimeve të tjetrit. Për të
kuptuar detyrimet e tregtisë, duhet të kemi parasysh faktorët që kufizojnë tregtinë
ndërkombëtare. Sidoqoftë, kjo është një arsye të rëndësishme pse modeli i gravitetit është i
dobishëm.
5.0.2 Përdorimi i Modelit të Gravitetit për Anomali
Është e qartë nga ekuacioni 2-2 që një model i gravitetit i jep të dhënat mbi tregtinë amerikane
me vendet evropiane mjaft mirë, por jo në mënyrë perfektë. Në fakt, një nga përdorimet
kryesore të modeleve të gravitetit është se ato na ndihmojnë të identifikojmë anomalitë në
tregti. Në të vërtetë, kur tregtia midis dy vendeve është ose shumë më shumë ose shumë më
pak sesa parashikon një model graviteti, ekonomistët kërkojnë për shpjegim të mëtutjeshëm.
Duke parë përsëri ekuacionin 2-2, shohim se Holanda, Belgjika dhe Irlanda tregtojnë në mënyrë
të konsiderueshme më shumë me Shtetet e Bashkuara sesa do të parashikonte një model
graviteti.
•

Pse mund të jetë ky rasti?

Për Irlandën, përgjigjja qëndron pjesërisht në afarizmin kulturor: Irlanda jo vetëm që ndan një
gjuhë me Shtetet e Bashkuara, por dhjetëra miliona amerikanë janë prejardhje nga emigrantët
irlandezë. Përtej kësaj konsiderate, Irlanda luan një rol të veçantë si mikpritës i shumë
korporatave me bazë amerikane.
Në rastin e Holandës dhe Belgjikës, gjeografia dhe kostot e transportit ndoshta shpjegojnë
tregtinë e tyre të madhe me Shtetet e Bashkuara. Të dy vendet janë të vendosura pranë grykës
së lumit Rhine, lumi më i gjatë i Evropës Perëndimore, i cili kalon Ruhr-in, zemrën industriale
të Gjermanisë. Holanda dhe Belgjika kanë qenë tradicionalisht pika e hyrjes në pjesën më të
madhe të Evropës veriperëndimore; Roterdam në Holandë është porti më i rëndësishëm në
Evropë, siç matet me tonazhin e trajtuar, dhe Antwerp në Belgjikë renditet i dyti. Tregtia e
madhe e Belgjikës dhe Holandës sugjeron, me fjalë të tjera, një rol të rëndësishëm të kostove
të transportit dhe gjeografisë në përcaktimin e vëllimit të tregtisë. Rëndësia e këtyre faktorëve
është e qartë kur i drejtohemi një shembulli më të gjerë të të dhënave të tregtisë.
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5.0.3 Pengesat ndaj Tregtisë: Distanca, Barrierat dhe Kufijtë

Megjithëse marrëveshjet tregtare shpesh i japin fund të gjitha pengesave zyrtare për tregtinë
midis vendeve, ato rrallë i bëjnë kufijtë kombëtarë të parëndësishëm. Edhe kur shumica e
mallrave dhe shërbimeve të transportuara nëpër një kufi kombëtar nuk paguajnë tarifa dhe
përballen me pak kufizime ligjore, ka shumë më shumë tregti midis rajoneve të të njëjtit vend
sesa midis rajoneve me vend të barabartë në vende të ndryshme.
Kanadez-SH.B.A. kufiri është një rast në këtë pikë. Të dy vendet janë pjesë e një marrëveshje
të tregtisë së lirë (në të vërtetë, ka pasur një marrëveshje kanadeze-amerikane të tregtisë së lirë
edhe para NAFTA). Shumica e Kanadezëve flasin anglisht; dhe qytetarët e secilit vend janë të
lirë të kalojnë kufirin me një minimum të formaliteteve. Megjithatë, të dhënat për tregtinë e
provincave individuale kanadeze si me njëri-tjetrin ashtu edhe me shtetet e SH.B.A.-së tregojnë
se, ka shumë më shumë tregti midis provincave mes vete sesa midis provincave dhe shteteve
të ShBA.
Ekonomistët kanë përdorur të dhëna për vlerësimet e efektit të distancës në modelet e gravitetit,
për të llogaritur se kufirin tregtar Kanada-SH.B.A. Megjithëse është një nga kufijtë më të hapur
në botë, ka po aq efekt në pengimin e tregtisë sikur vendet të ishin ndërmjet 1,500 dhe 2.500
milje larg.
•

Pse kufijtë kanë një efekt kaq të madh negativ në tregti?

Kjo situatë përshkruan një përpjekje e cila përcakton se sa efekt ka ekzistenca e monedhave të
veçanta kombëtare në tregtinë ndërkombëtare të mallrave dhe shërbimeve.

5.0.4 Ndryshimet në Modelit të Tregtisë në Botë

Tregtia botërore është një objektiv lëvizës. Në diskutimet popullore të ekonomisë botërore,
shpesh ndeshen me deklarata se transporti dhe komunikimi modern që kanë hequr distancën,
në mënyrë që bota të jetë bërë një vend i vogël. Ka qartë disa të vërteta për këto deklarata:
•

Interneti bën të mundur komunikimin e çastit dhe pothuajse falas midis njerëzve mijëra
milje larg, ndërsa transporti mundëson qasje të shpejtë fizike në të gjitha pjesët e globit.
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Nga ana tjetër, modelet e gravitetit vazhdojnë të tregojnë një marrëdhënie të fortë negative
midis distancës dhe tregtisë ndërkombëtare.

•

Por a janë rritur efektet e tilla me kalimin e kohës?

•

A e ka bërë përparimin e transportit dhe komunikimit botën më të vogël?

Përgjigja është po, por historia gjithashtu tregon se forcat politike mund të tejkalojnë efektet e
teknologjisë. Bota u bë më e vogël midis 1840 dhe 1914, por ajo u bë përsëri më e madhe për
pjesën më të madhe të shekullit të 20-të.
Historianët ekonomikë na thonë se një ekonomi globale, me lidhje të forta ekonomike midis
kombeve madje edhe atyre të largëta, nuk është e re. Në fakt, ka pasur dy valë të mëdha të
globalizmit, me valën e parë që nuk mbështetet në avionët dhe internetin, por në hekurudhat,
avullimet dhe telegrafin.
Më 1919, ekonomisti i madh “John Maynard Keynes” përshkroi rezultatet e asaj rritje të
globalizmit. Në fakt, dy luftëra botërore pasuese, Depresioni i Madh i viteve 1930 dhe
proteksionizmi i përhapur bëri shumë për të depresionuar tregtinë botërore. Tregtia botërore u
rrit me shpejtësi midis 1870 dhe 1913, por pësoi një pengesë të mprehtë në dekadat që pasuan,
dhe nuk u rikuperua në nivelet e para Luftës së Parë Botërore deri rreth vitit 1970. Që nga viti
1970, tregtia botërore si një pjesë e PBB-së botërore është rritur në të paparë. (Marrëveshja e
OPEC për derivate).
Pjesa më e madhe e kësaj rritje të vlerës së tregtisë botërore reflekton të ashtuquajturin
"shpërbërje vertikale" të prodhimit: Para se një produkt të arrijë në duart e konsumatorëve, ai
shpesh kalon nëpër shumë faza të prodhimit në vende të ndryshme. Për shembull, produktet
elektronike të telefonave celularë, (Apple). Shpesh grumbullohen në kombe me paga të ulëta,
siç është Kina, nga komponentët e prodhuar në vendet me paga më të larta si Japonia. Për shkak
të transportit të gjerë të komponentëve, një produkt prej 100 dollarë mund të dhurojë hua
tregtisë ndërkombëtare me vlerë 200 ose 300 dollarë.
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5.0.5 Çka Tregtojnë Firmat

Kur vendet bëjnë tregti, çfarë tregti ata? Për botën në tërësi, përgjigjja kryesore është se ato
transportojnë mallra të prodhuar si automobila, kompjuterë dhe veshmbathje njëri-tjetrit.
Sidoqoftë, tregtia me produkte minerale - një kategori që përfshin gjithçka, nga minerali i bakrit
tek qymyri, por përbërësi kryesor i të cilit në botën moderne është nafta - mbetet një pjesë e
rëndësishme e tregtisë botërore.
Produktet bujqësore si gruri, soja dhe pambuku janë një pjesë tjetër kryesore, dhe shërbimet e
llojeve të ndryshme luajnë një rol të rëndësishëm dhe pritet që gjerësisht të bëhen më të
rëndësishme në të ardhmen.
Ndërkohë, eksportet e shërbimeve përfshijnë tarifa transporti tradicionale të ngarkuara nga
linjat ajrore dhe kompanitë e transportit, tarifat e sigurimeve të marra nga të huajt, dhe
shpenzimet nga turistët e huaj. Vitet e fundit llojet e reja të tregtisë së shërbimeve, të
mundësuara nga telekomunikacioni modern, kanë tërhequr një vëmendje të madhe të mediave.
Shembulli më i famshëm është rritja e qendrave të thirrjeve dhe ndihmave jashtë shtetit:
•

Nëse telefononi një numër 800 për informacion ose ndihmë teknike, personi në anën
tjetër të linjës mund të jetë në një vend të largët.

Deri më tani, këto forma të reja ekzotike të tregtisë janë akoma një pjesë relativisht e vogël e
pamjes së përgjithshme të tregtisë, por mund të ndryshojnë në vitet në vazhdim.
Një transformim më i fundit ka qenë rritja e eksporteve të botës së tretë të mallrave të
prodhuara. Shprehjet e botës së tretë dhe vendet në zhvillim zbatohen për kombet më të varfra
në botë, shumë prej të cilave ishin koloni evropiane para Luftës së Dytë Botërore. Kohët e
fundit të viteve 1970, këto vende eksportuan kryesisht produkte parësore. Që atëherë,
megjithatë, ata kanë lëvizur me shpejtësi në eksportet e mallrave të prodhuara.
Ka pasur një përmbysje pothuajse të plotë të një rëndësie relative. Për shembull, më shumë se
90% e eksporteve të Kinës, ekonomia më e madhe në zhvillim dhe një forcë që rritet me
shpejtësi në tregtinë botërore përbëhet nga mallra të prodhuara.

15

5.0.6 Shërbimet nga të Kontraktuarit

Një nga mosmarrëveshjet më të nxehta në ekonominë ndërkombëtare tani është nëse
teknologjia moderne e informacionit, e cila bën të mundur kryerjen e disa funksioneve
ekonomike në një distancë të gjatë, do të çojë në një rritje dramatike në format e reja të tregtisë
ndërkombëtare.
Shembulli i qendrave të thirrjeve, ku personi që i përgjigjet kërkesës tuaj për informacion mund
të jetë 8,000 milje larg. Shumë shërbime të tjera mund të bëhen gjithashtu në një vend të largët.
Kur një shërbim i bërë më parë brenda një vendi zhvendoset në një vend të huaj, ndryshimi
njihet si shërbim i jashtëm "offshoring" . Për më tepër, prodhuesit duhet të vendosin nëse ata
duhet të kenë një filial të huaj për t'i siguruar ato shërbime (dhe të veprojnë si një kompani
shumëkombëshe) ose t'i transferojnë ato shërbime në një tjetër kompani.
Përkundrazi, ndërmjet shërbimeve që mund të dorëzohen në mënyrë elektronike në distanca të
gjata me pak ose aspak do të ketë degradim të cilësisë. Për shembull, punëtori që rivendos raftet
në ushqimet tuaja lokale duhet të jetë në vend, por llogaritari që mban librat e sendeve
ushqimore mund të jetë në një vend tjetër, duke mbajtur kontakte me internetin. Infermierja që
merr pulsin tuaj duhet të jetë afër, por radiologu që lexon X-ray tuaj mund të marrë imazhet në
mënyrë elektronike, kudo që ka një lidhje me shpejtësi të lartë. Në këtë pikë, dhënia e
shërbimeve nga jashtë merr një vëmendje të madhe pikërisht sepse është ende mjaft e rrallë.
Pyetja është se sa e madhe mund të bëhet ky shërbim dhe sa punëtorë do të ketë. Një mënyrë
ekonomistët janë përpjekur t'i përgjigjen kësaj pyetjeje, duke shikuar se cilat shërbime
tregtohen në distanca të gjata vetëm brenda Shteteve të Bashkuara.

5.0.7 Aplikimi i Rregulloreve të Vjetra
Një analizë të një modeli të paraqitur fillimisht nga ekonomisti britanik David Ricardo në 1819.
Duke pasur parasysh të gjitha ndryshimet në tregtinë botërore që nga koha e Ricardo, a mundet
që idetë e vjetra të jenë akoma relevante?
Përgjigja është edhe pse ëndërruese, po. Edhe pse shumë për tregtinë ndërkombëtare kanë
ndryshuar, parimet themelore të zbuluara nga ekonomistët në agimin e një ekonomie globale
ende zbatohen. Është e vërtetë që tregtia botërore është bërë më e vështirë për t'u karakterizuar
në terma të thjeshtë. Një shekull më parë, eksportet e secilit vend ishin qartë të formuara në një
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pjesë të madhe nga klima dhe burimet natyrore të tij. Vendet tropikale eksportuan produkte
tropikale si kafe dhe pambuk; vendet e pasura me tokë si Shtetet e Bashkuara dhe Australia
eksportuan ushqim në kombet evropiane me popullsi të dendur. Mosmarrëveshjet mbi tregtinë
ishin gjithashtu të lehta për tu shpjeguar: Betejat klasike politike mbi tregtinë e lirë kundrejt
proteksionizmit u zhvilluan midis pronarëve anglezë të tokave që donin mbrojtje nga importi i
lirë i ushqimit dhe prodhuesit anglezë që eksportuan shumë nga prodhimi i tyre.
Burimet e tregtisë moderne janë më delikate. Burimet njerëzore dhe burimet që vijnë nga njeriu
(në formën e makinerive dhe llojet e tjera të kapitalit) janë më të rëndësishme se burimet
natyrore. Betejat politike mbi tregtinë zakonisht përfshijnë punëtorët, aftësitë e të cilëve janë
bërë më pak të vlefshme nga importet e veshjeve që përballen me konkurrencë nga veshjet e
importuara, dhe punëtorët e teknologjisë që tani përballen me konkurrencën.
Logjika themelore e tregtisë ndërkombëtare mbetet e njëjtë. Modelet ekonomike të zhvilluara
shumë kohë përpara se shpikja e aeroplanëve jetikë ose Interneti mbeten çelës për të kuptuar
thelbin e tregtisë ndërkombëtare të shekullit 21.
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5.1 Analiza e të Dhënave: Rasti i Studimit

Ballkani vend në juglindje të Evropës përbëhet nga 11 shtete gjithsej, nga këto shtete Sllovenia
dallon tej maje në zhvillimin ekonomikë dhe atë arsimor. Sllovenia vend ballkanik i cili
përngjan tej mase me vendet Evropiane, mbase e inkuadruar në Evropë që nga viti 2004 ka
filluar të përngjaj me Evropë shumë. Që nga paga mesatare nga niveli i punësimit deri tek
rezultatet e pisa Sllovenia ka shmangie totale nga vendet e tjera. Ndonëse ka popullsi të
barabartë me Kosovën, Sllovenia ka avancuar shumë.
Tabela 1 Të dhënat mbi shtetet e Ballkanit (Trading Economics, 2019)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Shtetet
Sllovenia
Greqia
Kroacia
Romania
Bulgaria
Mali i Zi
Serbia
Bosnja
Maqedonia
Shqipëria
Kosova

Te Hyrat
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11 Shtete Ballkanike
Paga Mesatare
24,083.01 €
1,742
21,202.29 €
1,510
14,283.27 €
1,190
10,381.41 €
1,065
7,785.99 €
653
7,403.94 €
775
6,192.45 €
455
5,450.58 €
540
4,854.87 €
512
4,567.86 €
425
3,774.24 €
315

Punësimi
72.50%
84.13%
61.80%
66.70%
55.00%
76.00%
49.60%
55.60%
47.40%
61.50%
31.60%

PISA Rang
13 Rangu Botëror
43 Rangu Botëror
37 Rangu Botëror
49 Rangu Botëror
50 Rangu Botëror
54 Rangu Botëror
44 Rangu Botëror
64 Rangu Botëror
67 Rangu Botëror
55 Rangu Botëror
75/77 Rangu Botëror

Nga tabela 1 tregohet perfomanca në mes vendeve të Ballkanit, ndonëse CEFTA është
dizajnuar pikërisht për këto shtete, një pjesë e tyre ishte pjesë e kësaj marrëveshje dhe kishin
kaluar. Pra CEFTA shërben si fazë apo si një test drejt bashkimit Evropian. Sllovenia si shtet i
cili ishte dikur pjesë e CEFTA sot ndodhet në Bashkimin Evropian dhe është një ndër shtet e
suksesshme në aspektin arsimorë dhe atë ekonomikë.
Sllovenia ka një pagë mesatare e cila plotëson nevojat jetësore për banor duke ju referuar nivelit
të ulët të çmimeve të konsumit. Sllovenia po ashtu renditet në PISA më lart se Gjermania dhe
Anglia e cila dëshmon se niveli i sajë i arsimit është i lartë dhe jo rusisht e gëzon edhe
stabilitetin financiar në vend. Edhe pse me 2M banor prapë është shteti më i zhvilluar në
Ballkan, ta paramendojmë Greqinë me hapësirat e saj turistike të shumta, po ashtu një pjesë e
madhe e shteteve të Ballkanit karakterizohet me një turizëm të zhvilluar ose në zhvillim, por
Sllovenia është ajo që ka një industri dhe prodhimtari tejet më të avancuar se shtet e Ballkanit
duke ja mundësuar edhe një bilanc pozitivë tregtarë dhe një pagë të lartë për banorë,
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Tabela 2 Korrelacioni në mes të variablave studimore
Korrelacioni
Te Hyrat
Te Hyrat

Pearson Correlation

Paga Mesatare

Paga Mesatare

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Punësimi

-.843**

.000

.016

.001

11

11

11

11

.978**

1

.760**

-.829**

.007

.002

1

.000
11

11

11

11

Pearson Correlation

.703*

.760**

1

-.618*

Sig. (2-tailed)

.016

.007

11

11

11

11

-.843**

-.829**

-.618*

1

.001

.002

.043

11

11

11

N
PISA Rang

PISA Rang

.703*

Sig. (2-tailed)
N

Punësimi

.978**

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.043

11

**. Korrelacion është signifikant në 0.01 nivel (2-tailed).
*. Korrelacion është signifikant në 0.05 nivel (2-tailed).

Në një nivel të sigurisë prej 99% këto përcaktohet që sa më lartë shtet janë të listuar në PISA
kanë performancë aq m të mirë ekonomike. Rezultatet e pisa kanë ndikim të fuqishëm prej
84.30% në të hyrat vjetore, 82.90% në pagën mesatare, dhe 61.80% në nivelin e punësimit. Pra
një lidhje e fuqishme negative mes PISA dhe të hyrave len shumë për të analizuar pra në
84.30% të rasteve sa më larg të jenë rangu shtetet nga pozita 1 aq më të vogla janë të hyrat.
Nëse dikush nga administrata e UNMIKUT ka menduar se duke e ndërtuar një shtet transit
vetëm me shit-blerje do të ketë sukses dhe stabilitet financiar ka gabuar rënd. Vendit i duhet
një shoqëri e arsimuar e cila është e gatshme të ofroj shërbime cilësore dhe të kontribuojnë në
rregullimin e sistemit ekonomikë, shëndetësor e arsimorë.
Nuk mund të gjesh një stabilitet pa një shoqëri të mirë arsimuar, edhe është e gatshme të mendoj
dhe veprojë në kuadër të zhvillimit të vendit. Nga një pikëpamje tjetër mund të tregojmë që
kapitalizmi nuk është pikë referimi e stabilitetit financiar. Kompanitë kapitaliste mund të
fillojnë ta kontrollojnë edhe politikën në vend, e sa më shumë kontrolle mbi atë nënkupton më
shumë rritje të asaj kompanie. Si shembull i një shteti më kapitalist në Ballkan është Greqia, e
cila ishte në prag të rrezikut për të falimentuar si shtet, dhe ende nuk promovon një stabilitet
financiar i cili mund të sjellë të ardhura mujore për banorët si në nivelin e Sllovenisë.s
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Tabela 3 Top kompanitë e Ballkanit (Trading Economics, 2019)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kompanitë
Banka e Greqisë
ATE Banka
Hellenic
Aurubis
Dedema
BEH
HEP
OTE Telecom
INA
Dacia
Hrvatski Telecom
Pliva
PostBank
Krka
Eurobank Ergasias
Petrol
Alpha Banka
Viohalco
HSE
Dars
Lek
SDH
Kapitalska druzba
Tobacna
Si,Mobil
DUTB
Helios Domzale

Top Kompanitë Ballkanike
Te Hyrat
Profit
€ 1,551,000,000
€ 412,000,000
€
806,500,000
€ 395,300,000
€ 7,994,000,000
€ 383,920,000
€ 13,336,000,000
€ 320,800,000
€ 1,390,000,000
€ 194,600,000
€ 2,907,803,760
€ 185,724,150
€ 1,975,779,000
€ 177,424,000
€ 3,857,000,000
€ 174,500,000
€ 2,574,000,000
€ 160,200,000
€ 5,193,300,000
€ 157,920,000
€ 1,011,790,000
€ 137,670,000
€
775,886,400
€ 132,158,700
€
305,240,000
€ 119,570,000
€ 1,211,712,861
€ 114,385,467
€ 1,882,000,000
€ 104,000,000
€ 5,416,900,000
€
91,800,000
€ 2,514,000,000
€
89,500,000
€ 3,721,000,000
€
83,800,000
€ 1,378,197,581
€
81,420,083
€
365,358,022
€
70,354,171
€
784,842,241
€
69,297,368
€
89,973,942
€
58,366,746
€
55,056,181
€
46,748,649
€
69,871,017
€
38,691,062
€
200,249,434
€
36,700,826
€
165,766,443
€
34,258,040
€
56,879,615
€
22,534,112

Punësimi
15515
8915
3409
6279
10600
5215
14300
21305
13460
15239
5698
1700
3000
4554
13209
693
11358
5716
123
1200
2978
66
52
50
415
58
134

Shtetet
Greqia
Greqia
Greqia
Bulgaria
Romania
Bulgaria
Kroacia
Greqia
Kroacia
Romania
Kroacia
Kroacia
Bulgaria
Sllovenia
Greqia
Sllovenia
Greqia
Greqia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia
Sllovenia

Sllovenia me një stabilitet në Ballkan nuk është e listuar me kompanitë më të mëdha sepse si
vend ka vetëm 2M banorë, por përfitimet nga tregtia e lirë që Sllovenia shfrytëzon ka arritur të
ndërtoj kompani multi-millionshe për mes te cilave furnizon shumë shtete të Ballkanit. Pra
tregtia e lirë i shërben vendete të vogla, sepse Sllovenia ka 2M banor kurse Serbia 8M banor,
por Sllovenia ka një ekonomi 300% më të madhe se Serbia dhe një stabilitet financiar prej
400% më të lartë se Serbia. Pra a qenka e mundur për vendet me 2M banor që të listohen si
vendet më të zhvilluara, Sllovenia mbi të tjerash posedon një bilance pozitivë tregtarë.
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5.2 Prezantimi i Rezultateve

Shteti i cili do të jetë një shembull konkret se si një vend me më pak banor mund të përformoj
mirë në tregtinë ndërkombëtare është pikërisht Sllovenia me 2M banorë. Në tabelën në
vazhdim tregojmë paraqitjen e saj gjatë pandemisë e cila ende ka ruajtur stabilitetin e sajë
financiar
Tabela 4. Perfomanca e Sllovenisë përgjatë pandemisë (Trading Economics, 2019)
Përshkrimi
Shkalla e rritjes së PBB-së (%)
Shkalla Vjetore e Rritjes së PBB-së (%)
Shkalla e papunësisë (%)
Norma e inflacionit (%)
Norma e interesit (%)
Bilanci i Tregtisë (milion Euro)
Llogaria rrjedhëse (milion Euro)
Llogaria rrjedhëse ndaj PBB-së (%)
Borxhi i qeverisë ndaj PBB-së (%)
Buxheti i Qeverisë (% e PBB-së)
Besimi i Biznesit (pikë)
Besimi i Konsumatorit (pikë)
Shitje me pakicë MM (%)
Shkalla e Taksave të Korporatave (%)
Shkalla e tatimit mbi të ardhurat personale
(%)

Në fund
Referenca
Në fillim
0.4
19-Dec
0.8
1.7
19-Dec
2.4
7.9
20-Feb
8.2
-1.2
20-Apr
0.5
0
20-Apr
0
149
20-Mar
131
287
20-Mar
501
6.6
19-Dec
7
66.1
19-Dec
70.4
0.5
19-Dec
0.7
-39
20-Apr
-8
-48
20-Apr
-18
-13.5
20-Mar
-1.8
19
19-Dec
19
50

18-Dec

Frekuenca
tremujor
tremujor
mujor
mujor
i përditshëm
mujor
mujor
vjetor
vjetor
vjetor
mujor
mujor
mujor
vjetor

50 vjetor

PBB-ja e Sllovenisë u zgjerua 1.7 për qind nga viti në vit në tremujorin e fundit të vitit 2019,
duke lehtësuar një avans të rishikuar në rritje lart 2.4 përqind në periudhën e mëparshme. Ishte
ritmi më i dobët i zgjerimit që nga tremujori i tretë i 2013, i zvogëluar nga një rënie e
shpenzimeve qeveritare (-2.0 përqind kundrejt 3.4 përqind në TM3) ndërsa shpenzimet e
konsumatorit u ngadalësuan (1.2 përqind kundrejt 3.2 përqind). Për më tepër, formimi i
kapitalit fiks bruto ra (-4.5 përqind kundrejt 2.2 përqind). Sa i përket tregtisë neto, eksportet u
rritën 0.9 përqind (kundrejt 5.3 përqind në TM3) ndërsa importet ranë 0.8 përqind (kundrejt
7.4 përqind në TM3). Në bazë tremujore të rregulluar sezonal, ekonomia u zgjerua 0.4 përqind,
pas një rritje prej 0.8 përqind në tremujorin e kaluar. Për tërë vitin 2019, PBB-ja përparoi 2.4
përqind, nën 4.1 përqind në vitin e kaluar.

21

Tabela 5. Punësimi në Slloveni (Trading Economics, 2019)
Shkalla e papunësisë
Personat e punësuar
Personat e papunë
Shkalla e papunësisë afatgjatë
Shkalla e papunësisë së të rinjve
Kostot e punës
Vende të lira pune

7.9
898250
77855
1.7
7.9
116.1
7393

8.2
895365
77484
2.1
7.9
111.8
11324

15.5
901728
137257
5.7
25.6
116.1
24737

pagat

1800

1807

1898

Pagat në Prodhim
Rritja e pagave

1830
4.97

1780
4.47

1948
11.21

886.63
2.08
59.67
60

886.63
2.07
59.33
59.67

886.63
2.08
59.67
60

58.1
109.5
79.6
0.4
71.6
888.1

58.5
109.1
78.5
0.4
72.1
892

60.7
109.5
100.3
1.8
72.5
921.3

Pagat minimale
Popullsi
Gratë e moshës së pensionit
Burra të moshës së pensionit
Shkalla e pjesëmarrjes në Forcën e
Punës
prodhimtari
Punësimi me kohë të pjesshme
Ndryshimi i punësimit
Shkalla e punësimit
Punësimi me kohë të plotë

6.3
781561
59303
1.6
6.8
52.46
4713

përqind

përqind
përqind
pikë

EUR /
1097 Muaj
EUR /
920 Muaj
-2.42 përqind
EUR /
347.72 Muaj
1.58 milion
58
58
55.8
58.6
40.2
-1.4
61.6
794.6

përqind
pikë
mijë
përqind
përqind
mijë

Sllovenia Qendrore, ku ndodhet kryeqyteti shtetëror, është rajoni më i fortë për sa i përket
zhvillimit ekonomik, si dhe është qendra administrative, ekonomike, kulturore dhe shkencore
e vendit. Deri një e treta e të gjitha kompanive sllovene janë të vendosura në Slloveninë
Qendrore. Shumë banorë nga rajone të tjera udhëtojnë për të punuar në këtë rajon, përfshirë
nga Zasavska; sipas të dhënave nga Zyra e Statistikave të Republikës së Sllovenisë (SURS),
përqindja e fuqisë punëtore në udhëtime të punës nga Zasavska për të punuar në një rajon tjetër
është më e larta në vend. Shumica e njerëzve në Slloveninë Qendrore janë të punësuar në
administratën publike dhe mbrojtje, aktivitete të detyrueshme të sigurimeve shoqërore, arsim,
kujdes shëndetësor, tregti, mikpritje dhe transport. Sllovenia Qendrore qëndron në krahasim
me rajonet e tjera për shkak të pjesës së ulët të njerëzve të punësuar në industri dhe peshës së
lartë të punësuar në veprimtari profesionale, shkencore, teknike dhe aktivitete të tjera biznesi.
Edhe rajoni ka pagat më të larta në vend.
Një krahasim midis strukturës së papunësisë midis Marsit 2018 dhe Mars 2019 tregon se
shkalla e papunësisë për gratë u rrit në 50.5% gjatë 12 muajve. Ka pasur ulje të numrit të
punëtorëve të tepërt ose personave të papunë për shkak të falimentimit (deri në 16.9%),
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punëkërkuesve për herë të parë (deri në 15.5%), dhe të papunëve afatgjatë (poshtë në 50.6%).
Për sa i përket grupmoshave, shkalla e papunësisë së personave të moshës midis 30 dhe 39 vjeç
u rrit (në 21.7%), ashtu si dhe shkalla e papunësisë tek ata të moshës midis 40 dhe 49 vjeç (në
19.3%). Në të kundërt, shkalla e papunësisë së personave midis 15 dhe 29 vjeç ra (në 19%),
ashtu si dhe niveli për ata të moshës 50 vjeç ose më shumë (në 40%). Sipas nivelit të arsimit,
vetëm shkalla e papunësisë për personat me arsim fillor u rrit (në 31.8%), ndërsa shkalla e
papunësisë për ata me arsim të mesëm profesional ra në 26.1%, shkalla e papunësisë për ata
me arsim të mesëm teknik dhe të përgjithshëm ra në 25.3% dhe shkalla e papunësisë për ata
me arsim terciar ra në 16.7%.
Tabela 6. Bilanci tregtarë i Sllovenisë, (Trading Economics, 2019)

Tregtia
Bilanci i Tregtisë (milion
Euro)
Llogaria rrjedhëse (milion
Euro)
Llogaria rrjedhëse ndaj
PBB-së (%)
Eksportet (milion Euro)
Importet (milion Euro)
Borxhi i jashtëm (milion
Euro)
Flukset e Kapitalit (milion
Euro)
Investime të Huaja Direkte
(milion Euro)
Arritjet turistike
Rezervat e Arit (Ton)
Prodhimi i naftës së
papërpunuar (BBL / D /
1K)
Indeksi i Terrorizmit

Në
fund

Referenca

Në
fillim

149

20-Mar

131

287

20-Mar

501

6.6
2918
2769

19-Dec
20-Mar
20-Mar

7
2904
2773

45401

20-Mar

44987

59.3

20-Mar

269

52.4
85894
3.17

19-Dec
20-Mar
19-Dec

70.5
298407
3.17

0.01
0

20-Jan
18-Dec

0.01
0

Rangu
-387 : 216
-364 : 501
-5.3 : 7.2
346 : 3083
321 : 3208
1059 : 45401
-1276 : 1790
-223 : 770
85894 : 1067416
0.01 : 7.56

Frakuenca
mujor
mujor
vjetor
mujor
mujor
tremujor
mujor
mujor
mujor
tremujor

0.01 : 0.04
0:00

mujor
vjetor

Teprica e tregtisë së Sllovenisë u zgjerua në 207.4 milion EUR në janar të vitit 2020 nga 59.2
milion EUR në të njëjtin muaj të një viti më parë. Ky ishte suficiti i shtatë radhazi për një muaj
janar dhe gjithashtu më i larti deri më tani. Eksportet u rritën 10.6 përqind nga viti në vit në
2,984 milion EUR, pasi shitjet u rritën ashpër për vendet jo-BE (46.4 përqind) ndërsa ranë në
BE (-0.8 përqind). Ndërkohë, importet përparuan 5.2 përqind në 2,776 milion EUR, pasi blerjet
nga vendet jo të BE-së u rritën 26.5 përqind ndërsa ato në BE zbritën (-2.2 përqind).
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6. REKOMANDIMET DHE KONKLUZIONET
Nevojitet një qasje e re për të shtuar konkurrencën ndërkombëtare të industrive vendase. Kjo
qasje duhet të mbështetet në një premisë të rëndësishme: veprimet e politikave në tregti duhet
të ndërlidhen me prioritetet e zhvillimit të Kosovës, të tilla si ulja e varfërisë, krijimi i vendeve
të punës, dhe përmirësimi i mirëqenies për qytetarët.
Qasja e re gjithëpërfshirëse duhet të jetë një përzierje e mekanizmave në vijim:
Liberalizimi i mëtejmë i tregtisë për të krijuar qasjen në treg për prodhuesit vendas (MTL me
BE, Turqinë dhe madje anëtarësimi në OBT). Ky proces duhet të merre parasysh për një
hapësirë politikash.
•

Përveç kësaj, duhet bërë më efektive aranzhimet ekzistuese për liberalizimin e tregtisë,
pjesë e së cilave është Kosova (të tilla si CEFTA).

•

Në të njëjtën kohë, Kosova duhet të përfundojë legjislacionin që është në përputhje me
OBT përkitazi me masat rezervë për të shënjuar veprimet e paligjshme apo prurjet e
mëdha të importeve nga shtetet anëtare të CEFTA.

Duhet të merren parasysh politikat e veçanta sektoriale për të rritur konkurrencës e industrive
vendase dhe prodhimtarinë e kompanive. Politika tregtare e Kosovës e vitit 2009 ofron disa
rekomandime për atë se si të trimërohet zhvillimin i bazës së eksportit të sektorit industrial dhe
atij bujqësor. Propozimet e paraqitura në politikën tregtare të vitit 2009 duhet të përshtaten dhe
duhet të futen në përdorim instrumentet dhe mekanizmat e zbatimit. Përveç kësaj, shërbimet
gjithashtu duhet të vështrohen si të rëndësishme për politikat sektoriale, posaçërisht në kuptim
të shkallës së mirë të eksportit në vitet e fundit.
Pasi që Kosova nuk ka një ekonomi të strukturuar nuk mund edhe të bazohemi për të nxjerr
shumë nga rezultatet shkencore, por atë mund ta bëjmë në Slloveni. Në këtë vend vërehet qartë
se sa aplikohet hipoteza e hulumtimit në ekonomi duke e ditur që si vend Sllovenia përfitoj
shumë nga ekonomia e lirë pikërisht duke hyrë në marrëdhënieje ndërkombëtare me vendet e
huaja.
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